**Mẫu số: C1- 02/NS**

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

Mã hiệu: (1)

Số: (1)…………………

Không ghi vào khu vực này

**GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Tiền mặt □ Chuyển khoản ⮽

*(Đánh dấu X vào ô tương ứng)*

Người nộp thuế: **CTY TNHH HẢI SẢN AN LẠC**

Mã số thuế: 1100878093

Địa chỉ: Lô A14 Đường 4A KCN Hải Sơn Huyện Đức Hoà Tỉnh Long An

Người nộp thay: (2) Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH (KBNN) (3): PVCOMBANK CN GIA ĐỊNH trích TK số :0000 0000 6072

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: KBNN Quận 2 tỉnh, TP: TP HCM

Để ghi thu NSNN ⮽ hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): 3511.0.2995342

Cơ quan quản lý thu: Chi Cục Hải Quan CK Cảng Sài Gòn Khu Vực I Mã số:

Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: loại hình XNK:

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ngày

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **các khoản nộp NS** | **Mã chương** | **Mã**  **ngành KT (K)** | **Mã**  **NDKT (TM)** | **Kỳ thuế** | **Số tiền** |
| 01 | Lệ phí HQ TK: 10091171883; 30085866104; 30086682886; 30087079565; 30089912992; 30094025396; 30094911493; 30095516783; 30101160091; 30103777030; 30103424215; 30105613793; 10112661566; 30106343322; 30106387805; 30106701685; 30107138382; 30107230841; 30107339853; 30107400193; 30107971452; 30108151536; 30109263534; 30109599873; 30110057636; 30110285346; 30110965385; 30111296183; 30111688824; 30112297765; 30112593810; 30113317164; 30113845686; 30114151413; 10121508892; 30115154211; 30115745184; 30116066941; 30116371183; 30116788641; 30117217833 | 554 | 071 | 3052 | 2016; 2017 | 820.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | | 820.000 |

Tổng số tiền ghi bằng chữ*: Tám trăm hai mươitrăm788641; 30117217833 30114151413; 10121508892; 30115154211; 30115745184; 30116066941; 30116371183110057636; 30110285346; 3 ngàn đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN** (9)  Ngày …. tháng …. năm …….  **Người nộp tiền Kế toán trưởng** (10) **Thủ trưởng** (10) | **NGÂN HÀNG A** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** |
| **NGÂN HÀNG B** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** | **KHO BẠC NHÀ NƯỚC**  Ngày……tháng…..năm…….  **Thủ quỹ** (7) **Kế toán Kế toán trưởng** (8) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHẦN KBNN GHI**  Mã quỹ: Mã ĐBHC:  Mã KBNN: Mã nguồn NS: | Nợ TK:  Có TK: |